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Figure 1: Some of the diverse names of the Brazilian Amazonia 
Moreover, colonization has not been uniform because  it has been  forced  to take 
into account the constraints and specificities of each ecosystem. This has led to dif‐
ferent dynamics  in  the major  regions of Amazonia. Moreover,  following Droulers 
(1995),  the  scientific  community  distinguished  the  ‘Amazonia  of  the  Rivers’ 
(Amazônia dos Rios) from the colonial phase of the late 19th century and the first 
half of the 20th century. The Amazonia of the Rivers is populated by Amerindian and 
Caboclo  communities  (resulting  from  successive  crossbreeding  between  Amerin‐
dian populations, slaves and settlers). These populations are settled around rivers, 


















PREFACE OR COLONIZATION GESTATION 













the 19th,  then by the beginning of  the 20th century. These various  introductions 
could explain why the first pioneers of the mid‐20th century found a local workforce 
accustomed to handling livestock.  
1960S: BIRTH OF COLONIZATION 
As early as the 1950s, alongside traders searching in the Amazonia for various ‘drugs 
of the bush’ (drogas do Sertão) (gum, rubber, aromatic and medicinal plants, and 






Mata  Atlantica  (Atlantic  Forest  along  the  coast)  biomes.  They  had  been  able 
 































homens sem terra:  give  land without men  to  landless people). BASA and SUDAM 
were created in 1966 to finance colonization, both in the public and private sectors. 
In  its  various  successive  versions,  the  National  Development  Plan  of  Amazonia 
aimed above all at occupying areas considered empty, along with their physical, eco‐











1970S: BEGINNING OF COLONIZATION 
Colonization was carried out in a differentiated way according to the regions, which 
is well illustrated by the three study areas of Southern Pará, Trans‐Amazonian High‐


























perennial  crops  (cocoa, but also pepper and coffee). The agronomic  results were 
















1980S: FIRST STEPS, FIRST SUCCESSES, FIRST MISTAKES 
The  frontier was organized around  food/perennial  crops,  small dairy and/or beef 
farms, family farming along the Trans‐Amazonian Highway, cattle ranching from the 
very small  to the very  large,  in Southern Pará and Paragominas, with subsistence 












A slaughterhouse was built  in Paragominas,  in  the very heart of one of  the main 
cattle production basins, with the aim of transporting meat by road to Belém and 













over  deforestation  and  unbalanced  development.  Some  timid  political measures 
have been taken, such as BASA and SUDAM public funds, which are now, in theory, 





1990‒1995: TEENAGE CRISIS  
At the turn of the 1980s and in the first half of the 1990s, the collapse of food and 
perennial  crop prices worldwide had a  strong  impact on  family agriculture  in  the 




real  small  land  estates. At  that  time,  thousands of  hectares of  cocoa,  coffee  and 
pepper were uprooted and replanted in pasture because livestock farming appeared 
to many ‒ large and small producers, technicians and experts ‒ as a lesser evil, at 
least  in  the short  term, because of a  regional market  for meat and milk  that was 



















1995‒2005: THE CARELESSNESS OF AMAZONIA YOUTH 
MAKES DEFORESTATION A GOOD BUSINESS 
The 1990s have been a tragic decade for deforestation because rates reached record 
highs and above all many actors lived from it, directly or indirectly. Alongside family 
































2005‒2015: ADJUSTMENT BY THE STATE...  
WHICH DECIDES TO WHISTLE AT THE END OF THE PARTY 
Brazil's emergence on the international scene following a decade of growth and the 
arrival  of  Lula’s  government  (2003‒2010)  with  teams  with  progressive  visions 
changed the situation in Amazonia by opening new perspectives in which civil soci‐
ety and public institutions were engaged. Satellite images made it possible to mon‐




The  new  context  created  alternatives  to  deforestation,  some  of which were old, 



















Unimaginable a  few years before,  the settler had to  justify his  lands and what he 
had done with  them.  In  the  first  instance,  the public  authorities  reminded  large‐
property landowners or their descendants that they were not the owners but just 
















DISCUSSION AND CONCLUSION 






































there are scholarships  to help the poorest  families, especially  to send children to 
school, and thus to reduce in the long term the flow of young and newly excluded 
people. At the same time, the government has launched programs targeting basic 
services  such  as  access  to  electricity  and  communication  networks.  A  large‐scale 
land regularization program targeting family farming has also been launched, espe‐
cially since land title is often an essential document for accessing public aid and fi‐






Livestock remains a pillar of local development  












stock  farming, but also  through economic activities and  job creation. Moreover, 

























44                                                                                                                                               Brazilian Amazonia 
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